|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  **BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG**  Số: 856/QĐ-BVPHCN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 12 năm 2021* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển vị trí việc làm năm 2021**

**GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG**

*Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-SYT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;*

*Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công thức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;*

*Căn cứ Công văn số 4129/SYT-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng số lượng người làm việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng;*

*Căn cứ Báo cáo số 849/BC-HĐTD ngày 30/11/2021 về kết quả điểm thi xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng vị trí việc làm Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2021;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả xét tuyển vị trí việc làm tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 *(có danh sách kèm theo)*

**Điều 2.** Giao Phòng Tổ chức cán bộ thông báo kết quả trúng tuyển và tiến hành các thủ tục sau khi xét tuyển theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, các khoa/phòng liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như điều 3;  - Sở Y tế ;  - Lưu: VT, TCCB. | **GIÁM ĐỐC**  **(Đã ký)**  **Nguyễn Khoa Nguyên** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NĂM 2021** | | | | | | | | | | | | |
| *(Kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BVPHCN ngày 02/12/2021 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)* | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **SBD** | **Họ và tên** | | **Ngày sinh** | **Hộ khẩu thường trú** | **Chức danh** | **Vị trí trúng tuyển** |
| 1 | 22 | Lô Thị Thanh | Hải | 16.12.1996 | Xóm Cưa, Xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An | BSĐK | Bác sĩ đa khoa |
| 2 | 5 | Ngô Thị Ngọc | Gấm | 27.04.1987 | 13A/79 Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | BSYHCT | Bác sĩ Y học cổ truyền |
| 3 | 6 | Đặng Thi Hoàng | Nhi | 28.03.1997 | 112 Lê Đại Hành, Phường Tây Lộc,  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | BSYHCT | Bác sĩ Y học cổ truyền |
| 4 | 30 | Phạm Thị Thùy | Dung | 25.05.1995 | Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh | CNĐD | Điều dưỡng |
| 5 | 31 | Đinh Thị Lệ | Huyền | 28.03.1996 | Thị Trấn A Lưới, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế | CNĐD | Điều dưỡng |
| 6 | 35 | Võ Thị | Tiến | 17.06.1993 | Phú Lương A, Quảng Thành, Quảng Điền, Thùa Thiên Huế | CĐĐD | Điều dưỡng |
| 7 | 36 | Lê Huyền | Trang | 13.06.1996 | 30 Trần Quang Khải, Thành Phố Huế | CĐĐD | Điều dưỡng |
| 8 | 24 | Nguyễn Thị | Hà | 05.05.1992 | 11/20/130 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế | KTVY | Kỹ thuật viên phục hồi chức năng |
| 9 | 23 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 24.10.1992 | Bình Thành, Hương Trà, Thừa Thiên Huế | KTVY | Kỹ thuật viên phục hồi chức năng |
| 10 | 25 | Nguyễn Cửu Quỳnh | Hương | 02.09.1997 | 11 Cao Xuân Dục, Vĩ Dạ, Thành phố Huế,Thừa Thiên Huế | KTVY | Kỹ thuật viên phục hồi chức năng |
| 11 | 26 | Đỗ Minh | Nghĩa | 03.12.1992 | Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | KTVY | Kỹ thuật viên phục hồi chức năng |
| 12 | 27 | Lư Bá Bảo | Nguyên | 14.11.1996 | 12/68 Đặng Huy Trứ, Trường An, TP Huế | KTVY | Kỹ thuật viên X- Quang |
| 13 | 14 | Nguyễn Quang | An | 06.04.1991 | Tổ 5, KV3, Thuận Lộc, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế | YS YHCT | Y sĩ Y học cổ truyền |
| 14 | 16 | Huỳnh Thị Lan | Hương | 22.01.1995 | 1186 Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Hương Thủy | YS YHCT | Y sĩ Y học cổ truyền |
| 15 | 17 | Nguyễn Ngọc An | Khương | 08.11.1996 | 52/82 Quảng Tế, Thủy Xuân, Thành Phố Huế | YS YHCT | Y sĩ Y học cổ truyền |
| 16 | 18 | Nguyễn Thị Mỷ | Lan | 24.06.1996 | Ô Sa, Quảng Vinh,Quảng Điền | YS YHCT | Y sĩ Y học cổ truyền |
| 17 | 29 | Lê Thị Minh | Trang | 21.10.1991 | 39 Phủ Gia Hưng, Thành phố Huế | Kế toán | Kế toán viên |

Danh sách gồm 17 người./.